**Sayı : 3**

**Konu: FIKIH KÖŞESİ YAZISI**

İslam’da komşuluk haklarının tahakkuku noktasında hem fiziki mesafe hem de akraba olma veya olmama yönünden bazı nüans farklılıkları vardır. Çünkü ayet-i kerime’de **““…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere ihsân ile muâmele edin, iyi davranın…”** (Nisa, 4/36) buyurulmaktadır. Aslında soyca yakın olan komşu ile uzak olan komşunun haklarının korunması ve gözetilmesi her müslümanın vazifesidir. Bazı alimler, uzak ve yakın komşuluğu din esasına göre de değerlendirmişler ve yakınlık sahibi olan komşu, Müslüman komşudur. Uzak komşu ise, Yahudi ve Hıristiyan olan komşulardır demişlerdir. Bundan dolayıdır ki, ister Müslüman olsun, isterse gayri müslim olsun her komşunun hakkının gözetilmesi gerekir. Hz. Aişe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte

**“Durmadan Cebrail bana komşuyu tavsiye etti. Hatta o kadar ki, Allah komşuyu komşusuna vâris kılacak zannettim”** buyurulmuştur. (Buhari) Tabiinin büyüklerinden Mücahid (rhm) diyor ki, Abdullah b. Ömer (ra)’in yanına vardım. Hizmetçisi koyun yüzüyordu. Bir kaç defa “Koyunu yüzdükten sonra dağıtmaya Yahudi komşumuzdan başla” diye tenbih ettiğini işitince, ne çok tekrarlıyorsun, dedim. Bunun üzerine yukardaki hadis-i şerifi bana hatırlattı.

Mesafenin uzak veya yakın olması, yapılacak muamelede öncelik açısından önemlidir. Yine Hz. Aişe validemiz anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! İki komşum vardır, hangisine hediye vereyim? diye sordum.” Buyurdular ki:

**“Hangisinin kapısı sana daha yakınsa ona hediyeni ver!.”** (Buhari)

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise,

**“Komşuluğun her yönden kırk haneyi kapsadığı”** ifade edilmiştir. (Sünen-i Ebi Davur, Merasil)

Bazı ulema ise, komşuluğun sınırını genişleterek, ezan sesini işitenler; mesciddeki kameti işitenler veya aynı mahallede veya şehirde oturanlar komşu olurlar demişlerdir.

Yukarıdaki ayette bahsedilen

**“yakın komşuya iyilik etmek”**, evi yakın olan veya hem yakın komşu hem akraba hem de din kardeşi olan kimselere güzel muamelede bulunmak, yardım etmek ve kusurlarına karşı sabırla tahammül göstererek onları affetmektir.

**“Uzak komşuya iyilik etmek”** ise, evi uzak olan veya akrabalık bağı bulunmayan yahut müslüman olmayan kimselere el uzatmak ve gönlümüzü açmaktır.

Bütün insanlar, iyi komşularla yaşamak ister. Bundan dolayı da önce kendimiz güzel bir komşu olmalıyız. Zira müslümanı dünyada bahtiyar eden şeylerden biri de iyi komşudur.

**“…Komşuna ihsanda bulun ki (kâmil bir) mü’min olasın…”** (Tirmizî, Zühd, 2/2305; İbn-i Mâce, Zühd, 24) hadisi de bunu işaret ediyor.

Somut olarak komşu haklarını anlatan şu hadis-i şerif önemlidir.

**“Bir kişi, ehline ve malına gelecek kötülükten korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mü’min değildir. Aynı şekilde şerrinden emîn olunmayan komşu da gerçek mü’min değildir. Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musun? Senden yardım dilediğinde yardım etmen, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını görmen, hastalandığında ziyâret etmen, bir hayra kavuştuğunda tebrik etmen, musîbete uğradığında tâziyede bulunman, öldüğünde cenâzesine katılman, izni olmadıkça binânı onun binâsından daha yüksek yapıp rüzgârına mânî olmaman, çorbandan az da olsa ona da göndermek sûretiyle tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmemendir. Bir meyve satın aldığında ona da hediye et, eğer bunu yapamazsan meyveyi evine (komşuna göstermeden) gizlice getir. Onu çocuğun da dışarı götürüp, komşunun çocuğunu özendirmesin.”** (Beyhakî, Şuab, VII, 83; Kurtubî, V, 120-123)